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“АЛПОМИШ” ДОСТОНИ ВАРИАНТЛАРИДАГИ РАНГ КОМПОНЕНТЛИ
ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ
Ашуров Дилмурод Аҳмадалиевич
Наманган Давлат Университети
Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси
Аннотация: Мақолада “Алпомиш” достонининг Фозил Йўлдош ўғли, Эгамберди
Олломурод ўғли ҳамда Бекмурод Жўрабой ўғли вариантлари мисолида ранг компонентли
фразеологизмларнинг лингвомаданий хусусиятлари ҳақида сўз боради. Матн асосида ранг
компонентли фразеологизмлар лингвокультурологик таҳлил қилинган.
Калит сўзлар: маданий код, ранг-тус коди, маданий очқич, миллат маданияти,
фразеологик бирлик.
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С
ОТТЕНКАМИ СВЕТО В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ»
Ашуров Дилмурод Ахмадалиевич
Наманган Государственный Университет
Преподаватель кафедры узбекского языка и литературы
Аннотация: В статье исследована лингвокультурологические особенности
фразеологизмов с оттенками цвета вариантах в эпосе «Алпомиш» написанные с уст
сказителей Фозил Юлдаш угли, Эгамберди Олломурод угли и Бекмурод Журабай угли.
Ключевые слова: код культуры, код цвета, ключ культуры, национальная
культура, фразеологические единици.
THE LINGVOCULTURAL CHARACTERICS OF COLOR COMPONENT
PHRASEOLGIES IN THE VERSION OF “ALPOMISH” EPIC
Ashurov Dilmurod Ahmadaliyevich
Namangan State University
Teacher of the department of Uzbek language and literature
Abstract: The article discusses the linguistic and cultural characteristics of linguocultural
phraseology as an example of Fozil Yo’ldosh og’li, Egamberdi Ollomurod og’li and Bekmurod
Jo’raboy og’li version of the “Alpomish” epic. On the basis of the text linguocultural analysis of
color component phraseologies were discussed.
Keywords: cultural code, color code, cultural key, the culture of nation phraseological unit.
Ранг мавзуси инсоният тараққиёти давомида илм аҳлини қизиқтириб келган,
шунинг учун у бир қатор йўналишларда турли нуқтаи назардан ўрганилган.
Ранг нафақат тасвирий санъатнинг, хусусан, тилшуносликнинг ҳам ўрганиш
объекти сифатида қаралади. Жаҳон ва ўзбек тилшунослигида бу масалага оид
назарий тадқиқотлар яратилганлики, уларда нур ва ранг муносабати ва уларнинг
ўзига ҳос жиҳатлари батафсил ёритишга ҳаракат қилинган. Рус тилшунослигида
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Т.В.Григорьева томонидан рус тилидаги “нур” ва “соя” концептларининг семантик
талқини ўрганилган [1]. Ўзбек тилшунослигида Ғ.Исмоиловнинг ранг масаласига оид
ишлари эълон қилинган [2;78-85]. Муаллиф мақолада ўзбек, қозоқ ва қорақалпоқ
тиллари фразеологизмлари мисолида “оқ” ва “қора” концептларнинг идиоэтник
белгиларини лингвокультурологик жиҳатдан тадқиқ қилган.
Рангларни ва уларнинг номларини лингвокультурологик тадқиқот сифатида
ўрганиш бугунги кундаги ўзбек тилшунослиги олдидаги муҳим ва долзарб
тадқиқотлардандир. Чунки рангларнинг халқ маданияти унинг миллий руҳи билан
алоқадорлигини ўрганиш миллат маданияти ҳақида ҳам маълум бир муаммоларни
ечимини топиш ва хулосаларга келишга замин яратади.
Фразеологизмлар таркибидаги рангни ифодаловчи сўзлар ҳам миллий
маданий ва лисоний очқич вазифасини бажариб келади. Маълум маънода
рангларда халқнинг қарашлари, урф-одатлари, келажакка ишончлари ўз ифодасини
топади. Одамлар миллий маданияти ва одатларига кўра рангларга турлича аҳамият
беришлари мумкин. Б.Л.Уорф ва Э.Сепир томонидан илгари сурилган лингвистик
нисбийлик
назариясига
кўра,
“муайян
тил
структураси
шу
тилда
гаплашувчиларнинг
тафаккури
ва
дунёни
идрок
этиш
усулларини
белгилайди”[3;10]. Шу каби О.А.Корнилов турли тилларда ранг семантикаси
концептлар миқдори ҳамда уларнинг фарқланишига алоқадор бўлмаган ҳолда
ифодаланишини ёзади [4;169]. Миллатнинг рангларга бўлган муносабати шу
миллатнинг ўзига хос архетипларини акс эттиради. Ранглар шунчаки моддий
кўринишни ифодалабгина қолмасдан, инсонларнинг мавҳум туйғулари ва
инончларини акс эттириши билан эътиборга сазовор.
“Инсонлар амалда рангни табиий тавсиф сифатида бир хил кўрадилар. Аммо
ранг компонентларининг англашинув ва ифода аҳамияти қарама-қарши ёки ўзгача
бўлиши мумкин (либоснинг оқ ранги Европа маданиятда покизалик, байрам,
шодлик; Шарқда ўлим, мотам, аза (ҳинд, корейс халқларида) рамзларини
ифодалайди. ...турли маданиятларда универсал абстракт тушунчалар ранг билан
тўлдирилиши намоён бўлади, масалан.: интизорлик рус тилида “яшил” (тоска –
зелённая), инглиз тилида” кўк” (to feel blue)” [5]. Дарҳақиқат, айрим осиёликлар
қизил рангни омад ва байрамлар билан боғлашади, Африканинг айрим жойларида
эса уни мотам ранги деб ҳисоблашади. Ўзбек маданиятида қизил рангга
ҳиссиётларга қаттиқ таъсир қилувчи, севги ва муҳаббатни ифодаловчи ранг
сифатида қаралади. Оқ ранг кўп ҳолларда ёруғлик, хавфсизлик ва покликни, яшил
ранг хотиржамликни билдиради. Айниқса, фразеологик бирликлар таркибида ранг
билдирувчи сўзлар семантикаси турғун боғланишлар қуршовида маданий код
вазифасини бажаради. Фразеологизмлардаги ранг концептининг пейоративлик
субъектив белгиларида эса инсоннинг қандайдир (жисмоний) хусусиятлари эмас,
балки инсонга бўлган умумий (ички кечинмалари, хулқ-атворига нисбатан) салбий
муносабат ифодаланади [2;82]. “Алпомиш” достонининг Фозил Йўлдош ўғли,
Эгамберди Олломурод ўғли ҳамда Бекмурод Жўрабой ўғли вариантлари мисолида
ранг компонентли фразеологизмларнинг лингвомаданий хусусиятлари ҳақида баъзи
мулоҳазаларимизни айтиб ўтамиз.
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Қора ранг “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да унинг 12 хил турли семага
эгалиги кўрсатилади [6;337], бу ранг туркий халқларда буюклик, кучлилик белгиси
саналган. Қора лексемаси фразеологизмлар таркибида қўлланиб, бир неча
маъноларни ифодалаб келади. Ичи (ёки дили, кўнгли, юраги) қора, юзи (ёки бети) қора,
қора ер бўлмоқ, қора киймоқ, қора меҳнат, қора тортмоқ, қора халқ, қораси ўчмоқ,
қорасини кўрсатмоқ, қорасини олмоқ, қора кун. Ушбу иборалар таркибида қўлланган
қора лексемаси асосан салбий маънони ифодалаб келган. Бундан кўринадики, қора
ранг миллат менталитетида, асосан, салбий муносабат ифодалаш учун хосланган.
Тарихда бу ранг буюкликни ифодалаган бўлсада, бугунги кунга келиб қора ранг
кўплаб халқлар учун ҳам оғир жудоликни ифодаловчи мотам рамзидир. Бунинг
сабаби одатда ўлим мангу уйқу ёки қоронғулик демакдир.
Қора кун ибора сифатида оғир кун, мотам кун, зулм, зарур кун каби салбий
бўёқли ҳолда қўлланади. “Алпомиш” достонининг Фозил Йўлдош ўғли вариантида
ушбу ибора зулм маъносида келган:
Қора кунни ўзбакларга солади,
Ўзбакнинг қўлидан нима келади.[7;85]
Дизайнерлар жиддий тадбирларда қора рангдаги либосларни кийишни
тавсия этадилар. Ўзбек маданиятида ҳам жиддий маросимларда, жумладан, аза,
мотам маросимларида шу рангдаги ёки қорага мойил либослардан фойдаланилган.
Аза, мотам маросимларида босиқ, кўзга ташланмайдиган қора, кўк рангли либослар
кийиш урфга айланган. Бу билан вафот этган шахс ва унинг яқинларига бўлган
ҳурмат ифодаланади. “Алпомиш” достонида ҳам шу ҳолат билан боғлиқ қайдлар
фикрларимизни далиллайди: “Аниғини билмай, бу сўзларни айтиб ўтди, неча ой, неча
вақт орадан ўтиб кетди. Булар Кашал бориб, ўлиб кетган деб юртга неча мартадан овоза
бўлиб кетди. Энди ўлганини аниқ билиб, умидини узиб, кўнглини бузиб, қора кийиб,
буларнинг қариндошлари аза тутиб қолди. Аза билан бир йил ўтди, бир йилдан кейин йил
оши бериб, азасини очди” [7;277].
«Алпомиш» достонининг вариантларида оқ ва қора ранглар кўп ўринларда
бир хил қуршовда келади ва зидланади:
Оқ (ойдин):
Қора:
Шул пойгани олгайсан, Юзим ойдин Юзим қаро бўлди, деб, Эгам ғамни солди,
бўлгай-да [8;332].
деб, Кўнглим равшан бўлгай-да [8;332].
Эр халқи оқ кўнгил келади. Кўнглида Бул бўлмай, ўзимиз қидириб келсак ҳам
шумлиги бўлмайди [9;173].
шулла қип сийлар экан, эсиз ош қолди,
худой олгур ошнинг устида кўнгли
қоралик қилди [7;77].
Сендан, мендан домонгир бўлмасин. Оқ Ултонтоз қаҳрланиб ўрнидан турди. кўнглинг билан фотаха бериб юбора Менинг ишимга кўнгли қора экан-да, бер [8;278].
деди [8;451].
Оқ/қора сўзлари достон матнида руҳий ҳолат (юзи қора бўлмоқ), хусусият
(кўнгли қора, оқ кўнгил), вақт (қора кун) каби тушунчаларни ифодалаш учун
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ишлатилган. Гарчи тасаввуфий адабиётда қора ранг ҳайрат ва ҳаяжонни, фақру
фано босқичини билдирса ҳам достон матнида қора «салбий» семаси билан
ажралиб туради. Эътибор берсак, оқ ва қора ранглар достон матнида кенг
қўлланади, бу ранглар бошқа «тирик» ранглардан ёрқинлик даражасининг
умумлаштирилишига кўра фарқланади. Кайкубод: - Энди Товкага нима жавоб бераман,
юзи қора бўламан, -деди [8;388]. Умумлаштириб айтганда, юқорида келтирилган
иборалар таркибида қора ранг салбий муносабатларни ифодалаш учун хизмат
қилган.
“Алпомиш” достони вариантларида юзлаб иборалардан фойдаланилганлиги
миллат тилида ибораларга бўлган эҳтиёжнинг ниҳоятда катта эканлигини
кўрсатади. Иборалар таркибидаги рангларнинг қўлланилиши фикрни тингловчига
таъсирчан қилиб етказиш имконини беради. Чунки рангларда миллатнинг объект ва
субъектга нисбатан ижобий ёки салбий муносабатлари акс этган бўлади. Юқорида
таҳлил қилинган фраземаларнинг маданий семаларини таҳлил қилиш орқали
халқнинг тарихий тараққиёти, ижтимоий ҳаёти, атроф-муҳитга муносабати каби
масалаларни ўрганиш ҳамда ўзбек миллатининг миллий менталитети, маданияти,
миллий қарашлари ўзига хос тарзда дунёни тасаввур ва идрок қилиши ҳақида
маълум фикрларга келиш имконини беради.
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